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CHANGES IN SOCIAL REACTION TO CHILD SEXUAL 
ABUSE: TOWARDS SITUATIONAL CONTROL IN                          
EDUCATIONAL SETTING∗∗∗ 
Summary: Most of the treatment of sexual offenders is based on a cognitive behav-
ioral therapy (within RNR approach) aimed to detect cognitive distorzions, bad emotions and 
cognitive and behavioral change. Empirical evidence suggests that effect size is very much 
related to offender characteristics. There can be found different kind of perpetrators (e.g. 
online or contact perpetrators; situational, opportunistic, predatory types). The aim of this 
paper is reviewing most popular treatment programs in related to research evidences, dis-
cussing sexual abuse typologies and to present comprehensive model of situational control of 
child sexual abuse at the educational setting.  
Situational approach is presented as additional model of society protection which is at 
the same time victim/perpetrator/context-based intervention. Some situational prevention 
techniques in educational setting involving the increasing efforts are: target hardening (e.g., 
support of the vulnerable groups of children), access control (e.g., predicting the rules and 
procedures for kindergartens/school/campus visitors), deflecting potential perpetrators (e. g. 
recommending school teachers not to communicate with students by their private e-mails or 
phone numbers). Formal surveillance (e.g. video surveillance) should increase the risk. Con-
trolling prompts means identifying and removing situational triggers (e.g. programs with 
offenders). Reducing permissibility provides techniques that clarify responsibility, personal-
ize victims, setting rule and clarify consequences (e.g. public education campaign, alcohol 
reduction measures).  






Introduction to treatment of sexual abusers 
Risk Need Responsivity (RNR) approach, for now is the most effective 




∗∗∗ This research was funded by the Ministry of Education, Science and Technological Develop-
ment of the Republic of Serbia (Contract No. 451-03-68 / 2020-14 / 200018). 
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introduced by Canadian authors Andrews, Bonta and Hoge (1990), and it’s based 
on empirically tested understanding of the reasons for which individuals engage 
in criminal behavior- the psychology of criminal conduct (Andrews & Bonta, 
2010). It’ shows that treatment is most effective when programs: (1) target of-
fenders who are at moderate to high risk to reoffend, (2) target changeable risk 
factors that are empirically linked to recidivism, and (3) ensure maximum bene-
fits for individual offenders depending on their own circumstances and capabili-
ties and doing so using a cognitive-behavioral approach. But, despite empirical 
support (Hanson & Yates, 2013), the RNR approach has not been widely 
adopted in the treatment of sexual offenders. As the most promising sexual of-
fender treatment programs aim to change cognitive, attitudinal, affective, and 
behavioral patterns associated with sexual aggression, introduce adaptive pat-
terns, and skills necessary to manage the dynamic risk factors associated with 
recidivism risk (Hanson & Yates, 2013). 
A lot of other approaches are adopted to sexual offender treatment. For ex-
ample, Relapse Prevention (RP approach) despite the absence of research sup-
port is widely recommended by therapist. It's originally developed within a 
medical model to assist alcoholic patients to maintain abstinence following 
treatment for alcohol addiction. Treatment within this approach is based on as-
sisting sexual abusers to develop an understanding of those situations which 
place the individual at risk for recurrence of the problem behaviors, developing 
strategies to avoid these situations, learning skills and adaptive mechanisms to 
cope with high-risk situations (Marques et al., 2005). 
Further, early treatment effort in implementing medical and pharmacologi-
cal intervention are seeing as “innovative” (Wong, 2001). Common for these 
approaches are that are not supported by research and besides it's ineffective 
might be very harmful. 
Good Lives Model (GLM) of offender treatment have been recently de-
veloped (Marshall et al., 2011). Although the GLM shares certain features of 
cognitive-behavioral treatment, its roots are in humanistic and positive psychol-
ogy. GLM treatment assists offenders to meet their needs and goals in life in a 
manner that is appropriate and prosocial. According to the model, the attainment 
of life goals, well-being, and psychological satisfaction will diminish the attrac-
tion for offending and increase motivation for treatment. As this model is rela-
tively new, there are some empirical evidence in reducing sexual offending 
(Marshall et al., 2011).PPD - The Berlin Prevention Project Dunkelfeld is an-
other alternative approach. The aim of this project is to reach individuals with 
pedophilic and hebophilc interest by media campaign. The actual treatment pro-
gram involves a combination of cognitive behavioral interventions, elements of 
the Good Lives Model, and, selectively, androgen-deprivation medications 
(Beiler et al., 2009). 
In society based on humanity, public and practitioners need to know better 
than “lock and throw the key” politics related to sexual abusers. Similar, authors 
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refuse to see drastic medical and pharmacological intervention as “innovative”. 
Low risk sexual abusers have been treated the same as high risk, which might 
lead to increasing the risk.Child sexual abusers are most often treated the same 
as adult sexual abuser, which might be very wrong, ineffective and even harm-
ful. Community based programs for child sexual abusers almost doesn’t exist. 
Great number of child sexual abusers are not detected, and ex sexual offenders 
are coping with great temptation with almost any support. The aim of this paper 
is to explore some additional ways of social reaction, with special attention to 








Typology of child sexual abusers 
In legislation child sexual offenders are typically seen as one homogenous 
group. For example, in Serbian Criminal Code contact offender (Copulation with 
a Child, Article 180) and and pornographic, online and technology initiated of-
fending are recognized(Exhibition, Procurement and Possession of Pornographic 
Materials and Exploiting Juveniles for Pornography, article 185; Incitement to 
Minors to Attend Sexual Acts, 185a; and Abuse of Computer Networks or other 
Technical Communication Means for Committing Sexual  for Committing Sex-
ual Offences against Sexual Freedom of Juveniles, 185b)(Official Gazette of the 
RS, 2005). However, these acts, do not cover all actions that may have conse-
quences for the child's mental and physical health, and the qualification itself is 
often criticized by experts (Bjelajac, Merdović, 2019:196).Clinical studies of the 
offender behavior show the differences in criminal motivations, previous vic-
timization/criminalization status, social competence, treatment and risk for re-
cidivism, etc. (Groth & Burgess, 1977; Knight, Carter & Prentky,1989; Danni & 
Hampe, 2000; Tener, Wolak & Finkelhor, 2015).Authors suggest that unlike 
sexual aggressors of women, child abusers cannot be grouped into a reasonably 
small number of categories (Beauregard & Proulx, 2016). Related to modus op-













high-frequency, chronic offenders; 




occasional, low-level criminality; 




usually offended within the family, 
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Sex force abuser 
Sexual gratification through force 
(exploitive and sadistic subtypes) 
Sexual gratifica-
tion strategy Sex pressure 
abuser 
Relative absence of physical force 




Fixation type of 
abuser 
Usually commits planned offences Abusers’ psy-
chological char-
acteristic Regression type of 
abuser 





Relationship or multiple contacts with 
the victim prior to the crime 
Narcissistic Selects stranger victims 
Exploitative 
Uses no more force than necessary to 
secure victim compliance 
Muted sadistic 
Non-damaging insertion of foreign 
objects in the victim, sadistic fanta-
sies, and sodomy 
Aggressive 
Tendency to inflict severe physical 




Intense sexual arousal with great pain 
and fear of victims 
Knight, Carter, 
Prentky,1989 
Pedophile abuser Prefer pre-pubertal victims 
Hebophile abuser
Prefer their victims to be post puber-
tal or orgasmic Child victim 
characteristic 
Incest abuser 
Usually has successful adult sexual 
relationships, high social competence, 






More than one (and more) victim; 
selecting victims based on special 
preferences; online or/and offline 
abuse 
Cynical 
Less sophisticated and less extreme 
comparing to experts; Less victims 
Affection – fo-
cused 
Genuine feelings of love, care, and 
affection for victims. Less manipulat-
ive behavior (if any) comparing to 




Sex – focused 
Looking for immediate sexual en-
counters; generally presented their 
true identities; sexual intentions were 
explicit from both sides. 






Sexual abuse typologies must be considered with caution. Research sug-
gests that some child sex offenders do not fit precisely into one typology, as pe-
dophiles for example that are hard to categorize because of high manipulability 
of the offender (Danni & Hampe, 2000). Research suggest that both affection- 
and sex-focused are rarely aware of being sexually involved with underage part-
ners and it’s questionable if these types will benefit from the common treatment 
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strategies involving rehabilitation concept (Tener, Wolak & Finkelhor, 2015). 
Some categories of sexual abusers are intentionally missed, for example typol-
ogy by gender or by age of a perpetrator. It seems to be that juvenile sexual 
abusers are not typical sexual offenders. For example, research studies show that 
majority of juvenile sexual offender has higher rates of nonsexual recidivism, 
and the relatively low rates of sexual reoffending, suggesting that a relatively 
small group goes on to commit additional sexual offenses or both sexual and 
nonsexual crimes (Righthand & Welsh, 2004).Even majority of sexual offenders 
are male, females commit sexual offences too, more likely to have a history of 
prior abuse or maltreatment perpetration then male sexual abusers and with the 
identification of their offending behaviors starting later in life than that of male 
(McLeod, 2015). 
Authors present model for situational control in educational setting related 





Situational control of child sexual abuse in educational setting 
Situational approach to crime prevention emerged inspired by the effec-
tiveness of a problem-oriented approach to crime control which gained popular-
ity because of its wide range of applicability to various criminal situations. Ac-
cording to definition, situational prevention means to identify, modify and con-
trol factors influencing a situation associated with criminal behaviour (Cornish, 
Clarke, 2003). The main question in this criminological approach is investigating 
immediate environments that encourage or permit crime to occur. After decades 
of focusing attention to rehabilitation of the perpetrators, situational prevention 
introduce attention to “potential” of crime scene situation. Creating safe envi-
ronment instead of safe “individuals” becomes the priority (Wortley & Small-
bone, 2006).  
Considering that sexual abuse is not rational choice (mostly involves some 
emotional and psychological deficits), researchers would say that situational 
crime prevention has had very little to say about sexual offending. Criticists say 
that situational prevention may be effective for prudent crimes (e.g. burglary) 
with a clear monetary gain involved, but application to crimes of passion (such 
as acts of expressive violence), or ones involving strong drives and deviant im-
pulses (e.g. sex offenses) might be deeply questionable (Wortley, 2010). At con-
trary, it could be noticed that sexual abuse is not randomly distributed in time 
and space, it follows some patterns. Based on the Smallbone & Wortley research 
study (2001) key child abuser characteristics is summarized: late onset of the 
behaviour, low incidence of chronic sexual offending, high incidence of previous 
non-sexual offenses, low incidence of stranger abuse, low incidence of network-
ing among offenders, low incidence of child pornography use, and low incidence 
of paraphilic (sexually deviant) interests. Based on the research of sexual abuse 
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in youth-oriented organizations, Leclerc & Cale (2015) summarized: the number 
of victims reported per offender was average 21 victims; average age of offend-
ers at their first self-reported sexual offence was 23 years old; 78% had never 
been arrested for a sexual offence prior to being caught and convicted for their 
current offences; found that most episodes of sexual contact between offenders 
and their victims occurred outside the youth-oriented organization (most often in 
the offender’s home); offenders reported having had worked in an organization 
for an average of 16 years before being caught; more than half of offenders 
sought work in a youth-oriented organization specifically for the purpose of 
gaining access to children, etc. Rare research studies involving sexual offenders 
in Serbia shows that sexual offenders do not start their criminal career with child 
sexual abuse (nor sexual abuse in general). For example, based on the prisoner 
statements they are on third and more place and almost all at the age over 21 
(Lukić, 2012).  Serbian official statistics show that number of child sexual abuse 
offenders grow with perpetrators age (especially after 30 years) (Statistical Of-
fice of Republic of Serbia, 2020). 
Gottfredson and Hirschi (2016) stressed that crime prevention strategy 
should be based on relative stability of perpetrators tendency to offend. At first, 
it’s necessary to meet the conditions under whom child abuse occurs, modus 
operandi and types of sexual offenders. 
Based the classification of situational crime prevention techniques given 
by Cornish and Clarke (2003), situation prevention of child sexual abuse meas-
ures given by Wortley & Smallbone(2006), situation prevention of sexual child 
abuse in youth-oriented organizations given by Leclerc, Feakes & Cale (2015), 
actual context of Serbia, model of situational prevention of child sexual abusein 
educational setting is suggested. Presented situational interventions involve gen-
eral measures (typical for almost any offence) and set of measures that are spe-
cific for sexual abuse. 
Increasing effort. In course of making it harder for potential offenders to 
obtain children to abuse it’s can be use set of measures. Policies instituted by 
most educational facilities regulate access to the grounds by visitors. School 
Parental Council make the decisions at school level about hiring security officer 
or applying other security measure that requires parental financing (e.g. smart ID 
identification, which is experimentally applied, as access control measure in 
some schools and kindergartens). Access control can be regulated by teachers, 
students or school support staff (e.g. caretakers), but it’s been suggested that 
about half of school practice secondary surveillance (Žunić-Pavlović, Kovače-
vić-Lepojević & Merdović, 2011). It’s very important to regulate minimal age 
for school children for walking home from/to school without parental supervi-
sion. Serbian Family Law (Article 69) and Draft of Serbian Civil Law (article 
2206) outline parental obligation of supervision of preschool children. It’s in 
accordance with practice of Serbian preschool and school administration. Never-
theless, it’s questionable if 7-year-old child is capable for being out of parental 
The Culture of Polis, Vol. XVII (2020), special edition, pp. 91-102 
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supervision after classes. The author recommends collecting children only by 
parents until 5th grade. Offenders reports that parents should have an open dia-
logue with their children, discuss with them the reality of sexual abuse and teach 
them to say no, in course of increasing children awareness but more importantly, 
building children’s’ self-confidence and resilience (Leclerc, Feakes & Cale, 
2015). 
Educational institutions in Serbia practice screening employees to prevent 
people with previous convictions for sexual offenses from working with chil-
dren. It might be very important, for example research suggest that child sexual 
abusers choose their profession because of the possibility to have easier access to 
potential victims (Leclerc & Cale, 2015; Sullivan & Beech, 2004). Educator 
child sexual abuse came in focus lately, especially female educator child sexual 
abuse (Knoll, 2010). It’s important for education legislation to foreseen policies 
against educators in course of preventing child sexual abuse. For example, Title 
IX, a federal law that provides guidelines for prevention efforts and responses to 
school employee sexual misconduct in K–12 schools includes requirements for 
1) comprehensive policies and procedures, 2) prevention efforts, 3) training for 
staff, students, and parents, 4) timely reporting, 5) thorough and coordinated 
investigations, and 6) effective response. The Law on Juvenile Offenders and 
Criminal Protection of Juveniles and The law on Special Measures to Prevent the 
Commission of Crimes Against Sexual Freedom of Minors in Republic of Serbia 
(publicly referred to as “Maria’s Law”) restricts perpetrators movements far 
from educational facilities (Article 9) and forbid employment related to children 
in 20 years (Article 6). Child focus programs helps as a strategy of target harden-
ing as they include assertiveness component (e.g. learn how to say no). Study on 
effectiveness of the school-based child sexual abuse programs shows that all 
studies found a small but significant average gain in self-protective knowledge, 
but he impact of the programs on self-protection skills was unclear and in some 
cases the evidence was conflicting (Topping & Barron, 2009).Serbian school are 
still far of introducing sexual education, it seems that it might be space for gain-
ing self-protective knowledge and skills related to child sexual abuse. In course 
of controlling tools, educational institutions should prohibit educator – student 
communication by private phones. Schools should regulate giving/accepting of 
presents.  
Increase the risk. Increasing risks involves making it more likely that 
abuser’s behavior will be detected. Increasing risk includes extending guardian-
ship, strengthening formal surveillance, increasing natural surveillance, and util-
izing place managers (Cornish &Clarke, 2003). Education facilities need to es-
tablish policy which prohibit educators to stay alone with child. Campus should 
regulate visits by educators and other visitors in special rooms with natural sur-
veillance. Serbia started with a school police experimental programme in some 
schools in 2002. Today there are a total of 341 school police officers employed 
in 682 schools in Serbia (Politika, 2019). The school police officers are usually 
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engaged from 8:30 to 16:30 in schools operating in two shifts, and from 8:30 to 
15:00 in schools operating in one shift. In schools that share one school police 
officer, the surveillance is organized in alternate visits to schools by the police 
officer. In order to successfully perform these tasks, it is recommended that the 
school police officer is present in the school at the beginning and at the end of 
classes, during the breaks and in other situations assuming a great number of 
students (Žunić-Pavlović, Kovačević-Lepojević&Merdović, 2011). Latest re-
search stresses the importance of the role of the school recourse officer (e.g. be-
sides law enforcement role, teaching and mentoring role) for school crime pre-
vention (Devlin & Gottfredson, 2018). Security officers are supposed to assist 
the police in resolving potential incidents in school, visit critical locations in 
school, keep the school administration informed about potential problems, pro-
vide information to students how they can exercise their rights and refer them to 
the appropriate staff, promote the school code, escort visitors, assist the school 
administration in searching student closets, etc. Compared to the school police 
officers, they have limited powers, they are not as visible, do not wear uniforms 
or weapons, and therefore their capacity for formal control is lower (Nikolić, 
2010). Educational facilities need to be covered by central monitoring system in 
local police stations which allows simultaneous monitoring of areas covered by 
all school cameras, zoom frame, rewind, retention and storage of records. Video 
surveillance in some Belgrade school include face recognition option, which 
might be important in access control of potential perpetrators of child sexual 
abuse (e.g. schools at Palilula municipality), and at the other side in some 
schools cameras are not so sophisticated, cover only the interior of the school, 
mostly the hallways, stairs and other places with the highest frequency of stu-
dents (e.g. schools at Zvezdara municipality) (Kekić &Spasić, 2018). Covering 
all education facility area relevant for child sexual abuse might be of great im-
portance. School uniform is easy way to separate students and visitors (un-
wanted). That is the way for reducing vulnerability of the victims related to so-
cioeconomic status, etc. The authors note this is the most important factor in 
potential offenders’ decision making. 
Controlling prompts. Controlling prompts involves identifying and remov-
ing such situational triggers. In context of child sexual abuse it might be apply-
ingstrategies against seeing children vulnerable and in some other way “provoca-
tive” for offenders. Practice of wearing student uniforms might help but security 
experts often disagree about it (Zhang, 2018). Wortley & Smallbone (2006) no-
ticed that demonizing sexual offenders may be counterproductive because it 
leaves them struggling with temptations confused and provide specific programs 
instead.  
Reducing Permissibility. Reducing permissibility should help for sexual 
abusers to see criminality of their behaviour and deliberating from various ex-
cuses. Specific techniques include clarifying responsibility, personalizing vic-
tims, rule setting and clarifying consequences. Policies against alcohol/drug con-
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sumption at educational institutions is necessary. In course of discourage imita-
tion, awareness sessions for educators and other stuff on recent cases of unac-
ceptable conduct should be provided. PICK (Plan, Identify, Check and Keep) is a 
model proposed for safer recruitment of adults seeking positions in youth-
oriented organization (Cleary, 2012:128). Planning involves providing a clear 
definition of the role of staff, safeguarding responsibilities, values and actions of 
the organization. Expectations and procedures must be set clearly especially 
sanctions against those who fail to protect children. In course of identifying po-
tential offenders, the model recommends a face to face interview to assess many 
of the factors just discussed above (i.e., motivations, preferences). The third step 
where checks are conducted should include the verification of references, crimi-
nal record checks, etc. At the end, fourth step involves keeping the focus thor-
ough induction of new recruits, ongoing training, regular supervision and man-
agement of performance issues, the use of codes of conduct and whistle blowing 
policies. Leclerc, Feakes & Cale (2015) mentioned  perpetrators among educa-
tors who are often covered by their colleges related to child sexual abuse. After 








Context-based child sexual abuse (situational) control approach comparing 
to psychological intervention, seems to be neglected in academic circles espe-
cially at the example of educational setting. Besides critiques that some of situ-
ational interventions applied in educational institutions might be considered as 
ethically questionable, in combination with existed intervention focus on perpe-
trators and children might be of great relevance.  
If we are supporting child sexual abuse offenders only in correctional insti-
tutions, we cannot expect greater changes. RNS as well as GLM approach in 
sexual abusers’ treatment which incorporate positive psychology interventions 
and can be adopted in various contexts might be consider as promising at com-
munity level. Positive change involving security culture and prevention of sexual 
offences need to come from practice. Special value of situational prevention 
strategy is based on the analysis of child sexual perpetrators modus operandi 
related to context and perpetrators perceptions of child abuse prevention. Addi-
tionally, authors recommend that improvement in security practice in educa-
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ПРОМЕНЕ У ДРУШТВЕНОЈ РЕАКЦИЈИ НА СЕКСУАЛНУ 
ЗЛОУПОТРЕБУ ДЕЦЕ: КА УСПОСТАВЉАЊУ СИТУАЦИОНЕ 
КОНТРОЛЕ У ОБРАЗОВНОВАСПИТНИМ УСТАНОВАМА1 
Сажетак: Већина програма намењених третману сексуалних преступника зас-
нована је на когнитивно бихејвиоралној терапији (у склопу приступа Модел ризик-
потреба-респонзивност) која је усресређена на препознавање негативних мисли и осе-
ћања, као и на промену начина размишљања и понашања. Резултати бројних истражи-
вања указују да ефективност ових програма варира зависно од карактеристика сексу-
алних преступника (на пример, онлајн, контактни; ситуациони, опортунистички и 
предаторски типови). Циљ овог рада усмерен је на преглед релевантних истраживања 
и приступа у социјалној контроли сексуалних преступника. Размотрене су различите 
типологије сексуалних преступника усмерених на децу, те на основу података о 
начинима извршења дела, дат свеобухватни модел ситуационе контроле сексуалне 
злоупотребе деце у образовноваспитним установама. 
Модел ситуационе контроле сексуалне злоупотребе деце у образовноваспитним 
установама представљен је као додатан модел заштите друштва који је истовремено 
усмерен и на контекст, учиниоце и жртве. Неке од техника ситуационе контроле сек-
суалне злоупотребе деце у образовноваспитном контексту у правцу повећања напора 
учинилаца су: оснаживање мете (на пример, оснаживање рањивих група деце), кон-
трола приступа (на пример, предвиђање процедура за посетиоце у вртићима, школама, 
ученичким домовима), одвлачење потенцијалних учинилаца (на пример, успоставља-
ње правила да наставници не комуницирају са ученицима путем приватних телефона 
или и-мејлова). Процедуре формалног надзора (на пример, видео надзор) би требало да 
повећају ризик за преступника да буде ухваћен. Контрола провокације представља 
идентификовање и отклањање ситуационих окидача (на пример, предвиђање ношења 
школских униформи). Редуковање оправдања подразумева технике којима се предвиђа 
одговорност свих актера, персонализују жртве, успостављају правила и разjашњавају 
последице (на пример, едукативне кампање, забрана употребе алкохола).  
Кључне речи: сексуална злоупотреба деце, третман, ситуациона контрола, обра-
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ње правила да наставници не комуницирају са ученицима путем приватних телефона 
или и-мејлова). Процедуре формалног надзора (на пример, видео надзор) би требало да 
повећају ризик за преступника да буде ухваћен. Контрола провокације представља 
идентификовање и отклањање ситуационих окидача (на пример, предвиђање ношења 
школских униформи). Редуковање оправдања подразумева технике којима се предвиђа 
одговорност свих актера, персонализују жртве, успостављају правила и разjашњавају 
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Увод у третман сексуалних преступника 
Модел ризик-потреба-респонзивност (РПР), тренутно се сматра најефек-
тивнијим оквиром за реализацију третмана сексуалних преступника (Andrews 
& Bonta, 2010). Приступ су први пут представили канадски аутори Ендрју, 
Бонта и Хоџ (Andrews, Bonta & Hoge, 1990), на основу емпиријског истражи-
вања индивидуалних фактора за криминално понашање (Andrews & Bonta, 
2010). Према томе, третман је најефективнији када су програми: 1) усмерени 
на преступнике који испољавају од умереног до високог ризика за рецидиви-
зам; 2) усмерени на ризичне факторе који су емпиријски повезани са рециди-
визмом; и 3) пружају највише добити за индивидуалног преступника (способ-
ности и друге специфичности) најчешће уз примену когнитивнобихејвиорал-
них програма. Упркос доказима о емпиријској утемељености (Hanson & Yates, 
2013), Модел ризик-потреба-респонзивност није толико добро прихваћен у 
третману сексуалних преступника. Циљеви програма за које се сматра да нај-
више обећавају у третману сексуалних преступника претпостављају промене у 
когнитивним, афективним и обрасцима сексуално агресивног понашања, уз 
увођење адаптивних образаца и вештина потребних за управљање динамичним 
факторима ризика који упућују на рецидивизам (Hanson & Yates, 2013). 
Велики број приступа у рехабилитацији преступника, прилагођен је тре-
тману сексуалних извршиоца. На пример, приступ Превенције поврата (ПП), је 
упркос мањку емпиријске подршке широко прихваћен од стране терапеута. 
Првенствено је коришћен у третману алкохолочара, како би им се пружила 
подршка у одржавању апстиненције након завршеног третмана. Третман сек-
суалних преступника заснован на приступу Превенције поврата има за циљ да 
се код учесника постигне разумевање ситуација у којима доживљавају иску-
шење да рецидивирају, развијање стратегија за избегавање таквих ситуација, 
учење вештина и адаптивних механизама, како би се изборили са високори-
зичним ситуацијама (Marques et al., 2005). Даље, рани напори у третману сек-
суалних преступника препознају се по примени медицинских и фармаколош-
ких интервенција, које сматрају иновативним (Wong, 2001). Заједничко за ове 
приступе је да немају добру емпириску основу, при чему поједини могу осим 
неефективности бити и штетни.  
У последњих неколико година развијен је Модел доброг живљења 
(МДЖ) (Good Lives Model), за који се може рећи да представља приступ са 
великим потенцијалом у третману сексуалних преступника (Marshall et al., 
2011). Приступ је утемељен у позитивној психологији, при чему садржи од-
ређене когнитивнобихејвиоралне елементе. У склопу третмана на МДЖ осно-
ви учесницима се помаже у успостављању и остваривању прикладних просо-
цијалних потреба и циљева. Према МДЖ моделу, задовољење важних живот-
них циљева, добробит и задовољство животом, смањиће атрактивност престу-
пничког понашања и повећати мотивацију за учешће у третману. Како је овај 
модел релативно нов, треба имати разумевања за не толико чврсте емпиријске 
доказе, међутим постоје спорадични докази у правцу редукције рецидивизма 
(Marshall et al., 2011). PPD - The Berlin Prevention Project Dunkelfeld (ППД) је 
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још један значајан алтернативни приступ. Циљ овог пројекта је идентифико-
вање појединаца са педофилним/хебофилним интресовањем посредством ме-
дијске кампање. Актуелни програм третмана укључује комбинацију когнитив-
нобихејвиоралних интервенција, елемената Модела доброг живљења, а селек-
тивно и андрогенодепривационе медикаментозне терапије (Beiler et al., 2009).  
У друштву које је засновано на хуманим принципима, за очекивати је да 
јавност и стручњаци треба да пруже више од „затвори и баци кључ“ политике 
према сексуалним преступницима. Слично томе, оправдано се сумња у фаво-
ризовање медицинских и фармаколошких интервенција. Са друге стране, при-
сутна је тенденција да се нискоризични и високоризични сексуални преступ-
ници третирају потпуно исто, што може и повећати ризик од рецидивизма. 
Такође, третман учинилаца који сексуално злостављају децу не разликује се од 
третмана осталих сексуалних преступника, што се у најмању руку одражава 
лоше на ефективност програма. Даље, мимо установа за извршење кривичних 
санкција готово да нема интервенција предвиђених за сексуалне преступнике. 
Велики број учинилаца уопште није ни детектован, који се уз бивше осуђенике 
свакодневно боре са изазовима рецидива готово без било какве социјалне по-
дршке.  
Циљ овог рада усмерен је на преглед релевантних истраживања и прис-
тупа у социјалној контроли сексуалних преступника. На почетку, размотриће 
се различите типлогије сексуалних преступника усмерених на децу, те на ос-
нову података о начинима извршења дела, понудити свеобухватни модел ситу-
ационе контроле сексуалне злоупотребе деце у образовноваспитним установа-
ма. Образовноваспитни контекст завредио је пажњу због тенденције да се обу-
хвате и случајеви сексуалног злостављања деце мимо педофилије и поро-







Типологија преступника који сексуално злостављају децу 
Разматрање проблема сексуалног злостављања деце пре свега захтева 
упознавање са карактеристикама преступника, посебно у вези са мотивима и 
начинима извршења дела. Аутори уочавају да се за разлику од сексуалног зло-
стављања одраслих, сексуални преступници који имају аспирације према деци 
не могу сврстати у релативно мали број категорија (Beauregard & Proulx, 2016). 
У домаћем законодавству, учиниоци сексуалног злостављања деце пре-
тежно се препознају као хомогена група. На пример, у Кривичном закону Ре-
публике Србије препозната је разлика између контактног преступника (Обљу-
ба са дететом - члан 180) и онлајн преступника (Приказивање, прибављање и 
поседовање порнографског материјала и искоришћавање малолетног лица за 
порнографију - члан 185; Навођење детета на присуствовање полним радњама 
– члан 185а; Искоришћавање рачунарске мреже или комуникације другим тех-
ничким средствима за извршење кривичних дела против полне слободе – члан 
185б) (Службени гласник РС, број 85/2005, 88/2005- испр., 107/2005-испр., 
92/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016, 5/2019). Овим делима 
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међутим нису обухваћене све радње које могу изазвати последицу по психичко 
и физичко здравље детета те је сама квалификација често критикована од 
стране стручњака (Бјелајац, Мердовић, 2019:196). Клиничке студије указују на 
разлике у мотивацији за сексуално преступништво, у претходној виктимизаци-
ји/криминализацији, социјалној компетенцији, у врсти третмана, у ризику од 
рецидивирања и друго (Groth & Burgess, 1977; Knight, Carter & Prentky,1989; 
Danni & Hampe, 2000; Tener, Wolak & Finkelhor, 2015).  
Према карактеристикама начина извршења сексуалног злостављања деце 




Taбела 1. Приказ типологија преступника који сексуално злостављају децу 
 
 




Висока фреквенција извршења, хронични 
сексуални и несексуални преступи. 
Повремени / опор-
тунистички 
Повремени извршиоци, низак ниво кримина-
литета, оправдава злостављање. 
Moтивација 




Обично се злостављање врши у оквиру поро-
дице, дело као реакција на сет контекстуалних 
околности. 
Сексуално задово-
љење се постиже 
силом 
Сексуално задовољење путем силе (експлоа-
таторски и садистички типови). 
Стратегија сексу-
алног задовољења
(Groth & Burgess, 
1977) 
Сексуално задово-
љење се постиже 
притиском 
Релативно одсуство физичке силе (на пример, 








(Groth & Burgess, 
1979) 
Учинилац који се 
каје 
Чини дела подстакнут окидачима из тренутне 
ситуације. 
Интерперсонални 
Развија однос са жртвом или има вишеструке 
контакте непосредно пре извршења дела. 
Нарцистички Бира непознате жртве. 
Експлоатативни 
Не користи више силе него што је потребно да 
би постигао сексуално задовољење. 
Притајено садис-
тички 
Садистичке фантазије, содомија, нема озбиљ-
них повреда жртава. 





Интензивни сексуални напади праћени вели-
ким болом и страхом жртава 
Злостављач педо-
фил 
Преферира жртве у препубертетској фази. 
Злостављач хебо-
фил 
Преферира жртве у постпубертетској фази. 
Карактеристике 
жртава 
(Danni & Hampe, 
2000 
Pendergast, 1991) Инцестуозни злос-
тављач 
Обично одржава сексуалне везе са одраслим 
партнером, има високу социјалну компетенци-
ју, агресиван је у породичним односима. 
Култура полиса, год. XVII (2020), посебно издање, стр. 91-102 
 95 
Експерти 
Више од једне жртве, бира жртве у складу са 
сексуалним преференцијама, онлајн и/или 
офлајн злоупотреба. 
Циници 
Мањи број жртава. Мање напредни и мање 
захтевни у односу на експерте. 
Фокусирани на 
афективне односе 
Искрено осећање љубави и бриге, приврже-
ност према жртвама. Ретка су манипулативна 









Траже моментално сексуално задовољење, 
обично користе своје праве идентитете, сексу-
алне намере су јасне и најчешће обостране. 
 
 
Типологију сексуалних злостављача треба узимати са опрезом. Истра-
живања указују на то да се поједини сексуални преступници не могу прецизно 
уклопити у одређену категорију, као на пример педофили због своје високе 
манипулативности (Danni & Hampe, 2000). Емпиријски је потврђено да типови 
који су фокусирани на сексуални однос и типови који су фокусирани на афек-
тивне везе, углавном нису свесни узраста особе са којом ступају у сексуалне 
односе, те је њихово учешће у третману сексуалних преступника који се уо-
бичајено реализује у склопу рехабилитације крајње упитан (Tener, Wolak & 
Finkelhor, 2015). Неке од категорија сексуалних преступника су намерно изос-
тављене, као на пример типологија према полу или према узрасту учиниоца. 
Малолетни сексуални преступници нису типични сексуални преступници. На 
пример, истраживачке студије указују на то да већина малолетних преступни-
ка показује висок ниво несексуалног и веома низак ниво сексуалног рецидиви-
зма, при чему веома мала група малолетних делинквената настави са сексуал-
ним или сексуалним и несексуалним преступима (Righthand & Welsh, 2004). 
Иако је већина сексуалних преступника мушког пола, жене такође сексуално 
злостављају децу, са повишеном вероватноћом претходног неидентификовног 
злостављања и касније детекције првог сексуалног преступа (у односу на муш-





Ситуациона контрола сексуалног злостављања деце у                                          
образовноваспитним установама 
Ситуациони приступ у контроли криминала инспирисан је ефектив-
ношћу проблемски оријентисаног приступа, који је добио на популарности 
због могућности примене на различите криминалне ситуације. Према дефини-
цији, ситуациони приступ у контроли криминала базира се на идентификова-
њу, модификовању и контроли фактора који утичу на контекст криминалног 
понашања (Cornish & Clarke, 2003). Главни фокус овог приступа је истражи-
вање елемената средине који подстичу или омогућавају да се злочин догоди. 
Након деценија фокусирања на рехабилитацију преступника, ситуациони при-
ступ скреће пажњу на место злочина. Стварање сигурне средине уместо сигур-
них „појединаца“ постаје приритет (Wortley & Smallbone, 2006).  
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Под претпоставком да сексуално злостављање није ствар рационалног 
избора (да углавном укључује емоционалне и психолошке дефиците), рекло би 
се да ситуациони приступ не налази много места у контроли сексуалног злос-
тављања деце. Аутори сматрају да ситуациони приступ може бити делотворан 
за злочине попут имовинских кривичних дела, са јасним циљем стицања мате-
ријалне користи (новца на пример), док се примена на злочине из страсти (са 
елементима насиља), дела која укључују јаке нагоне и девијантне импулсе 
доводи у питање (Wortley, 2010). Међутим, сасвим супротно томе, аутори ис-
тичу да се сексуално злостављање деце најчешће не дешава насумично у вре-
мену и простору, већ испољава одређене обрасце. Gottfredson и Hirschi (2016) 
указују да би мере ситуационе контроле требало да се предузимају на основу 
релативне стабилности учиниочеве тенденције да врши кривична дела. Пре 
свега, потребно је упознати се са условима под којима се злостављање деце 
уобичајено одвија, начином извршења и кључним карактеристикама преступ-
ника. Smallbone & Wortley (2001) на основу своје истраживачке студије издва-
јају кључне карактеристике преступника који сексуално злостављају децу: са 
злостављањем се започиње на каснијем узрасту, слаба заступљеност хро-
ничног сексуалног злостављања, висока заступљеност несексуалних преступа, 
ниска заступљеност непознатих жртава, слаба повезаност међу преступници-
ма, слаба заступљеност коришћења дечијих порнографских материјала, слаба 
заступљеност сексуалних девијација (парафилија). На основу истраживања 
сексуалног злостављања деце у организацијама које се баве децом, Leclerc & 
Cale (2015) издвајају: извршилац је имао у просеку по 21 жртву; просечан уз-
раст сексуалног предступника када се прво злостављање догодило је 23 годи-
не; 78% извршилаца претходно није сексуално преступало; већина ситуација 
сексуалног злостављања догађало се у домовима злостављача; просечан број 
година током којих је извршилац радио са децом пре хапшења је 16; преко 
половине преступника се у установама које раде са децом запослило ради ла-
кшег приступа деци. Ретке студије које укључују сексуалне преступнике у 
Србији указују на то да своју криминалну каријеру не започињу сексуалним 
злостављањем деце, па ни сексуалним злостављањем уопште. На пример, пре-
ма изјавама затвореника сексуално злостављање деце вршили су након прет-
ходна минимум два несексуална преступа, у узрасту не мањем од 21 године 
(Lukić, 2012). Према званичној статистици Републике Србије број сексуалних 
преступника који су осуђени за злостављање деце расте са годинама преступ-
ника (посебно преко 30) (Републички завод за статистику, 2020).  
На основу модела ситуационе превенције криминала који је осмишљен 
од стране Cornish и Clarke (2003), модела ситуационе контроле сексуалног 
злостављања деце који су донели Wortley и Smallbone (2006), модела ситуаци-
оне контроле сексуалне злоупотребе деце у оквиру организација које се баве 
децом (Leclerc, Feakes и Cale 2015), актуелног контекста Србије, дат је модел 
ситуационе контроле сексуалне злоупотребе деце у образовноваспитним уста-
новама. Презентовани модел укључује интервенције које су типичне за скоро 
свако кривично дело, као и оне које су специфичне за сам контекст сексуалне 
злоупотребе деце. 
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Повећање напора. Како би се отежало потенцијалним сексуалним прес-
тупницима да остваре намеру злоупотребе деце може се препоручити сет мера. 
Већина образовних установа предвиђа процедуру контроле приступа за посе-
тиоце. Савет родитеља на школском нивоу одлучује о ангажовању службе обе-
збеђења, као и о примени других безбедносних мера које захтевају финанси-
рање родитеља (на пример, паметна идентификација путем картица, која се 
експериментално уводи у појединим школама и вртићима). Контрола приступа 
може бити регулисана од стране наставника, ученика или помоћног особља 
школе. Доступна истраживања указују на то да се у око половини школа врши 
секундарни надзор од стране ученика, наставника или домара (Žunić-Pavlović, 
Kovačević-Lepojević & Merdović, 2011). Постоје спорења око минималног уз-
раста на ком деца могу сама да иду и враћају се из школе (без надзора родите-
ља). Породични закон (члан 69) (Службени гласник, 18/2005, 72/2011 – др. 
закон и 6/2015) и нацрт Грађанског законика (члан 2206) предвиђају обавезан 
надзор предшколске деце. То је у сагласности са актуелном праксом школа и 
вртића у Србији. Међутим, поставља се питање да ли су деца у нижим разре-
дима основне школе заиста спремна да се сами враћају из школе. У истражи-
вању где је сексуалним преступницима било омогућено да дају препоруке за 
понашање родитеља како би спречили потенцијалну злоупотребу утврђено је: 
да би родитељи требало да имају отворену комуникацију са својом децом, раз-
говарају са њима о реалности сексуалне злоупотребе, уче их да „кажу НЕ“, као 
и најважније раде на њиховом самопоуздању и отпорности (Leclerc, Feakes & 
Cale, 2015). 
Образовне институције у Србији негују праксу провере кандидата који 
конкуришу за посао, тако што се спречава да они са криминалном историјом 
раде са децом. То је свакако веома значајно, имајући у виду да истраживања 
указују на то да одрасли који сексуално злостављају децу бирају своју профе-
сију због лакшег приступа деци жртвама (Leclerc & Cale, 2015; Sullivan & Be-
ech, 2004). Сексуално злостављање деце од стране едукатора, посебно едука-
тора женског пола последњих година долази у фокус јавности (Knoll, 2010). 
Легислатива којом се регулише рад образовних институција би требало да 
прописује конкретне смернице везано за понашање едукатора према деци. На 
пример, Title IX федерални закон предвиђа смернице за превенцију сексуалног 
злостављања деце од стране наставника у основним школама, као и одговоре 
на потенцијалне случајеве злостављања: 1) свеобухватне праксе и процедуре, 
2) превентивн напори, 3) обука родитеља, ученика и наставнка, 4) периодично 
извештавање, 5) детаљна и координисана истрага, и 6) делотворни одговори. 
Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити 
малолетних лица (Службни гласник, бр. 85/2005) и Закон о посебним мерама 
за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолет-
ним лицима (у јавности познат као Маријин закон) претпоставља забрану по-
сећивања места на којима се окупљају малолетна лица као што су школска 
дворишта, школе и вртићи (члан 9) и престанак вршења занимања које се од-
носи на рад са малолетни лицима од одслужења казне затвора (Службени гла-
сник РС, 32/2013). Програми намењени деци који укључују асертивну компо-
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ненту (на пример, учење како рећи не) помажу оснаживању потенцијалних 
жртава, односно утврђивању мете. Студије о ефективности програма са циљем 
унапређивања знања о самозаштити показују дају извесне резултате, док су 
докази о ефективности програма са циљем унапређивања вештина самозашти-
те нејасни (Topping & Barron, 2009). Школе у Србији су и даље далеко од 
увођења сексуалног образовања, међутим оно може бити извор стицања знања 
и вештина о самозаштити ученика од сексуалног злостављања. Како би се кон-
тролисала средства извршења, образовне установе би требало да забране ко-
муникацију наставника и других едукатора са ученицима посредством приват-
них телефона или мејлова. С тим у вези, школе би требало да регулишу при-
мање/давање поклона.  
Повећање ризика. Повећање ризика подразумева примену интервенција 
како би се понашање потенцијалног злостављача лакше детектовало. Обухвата 
предузимање мера предострожности, ојачавање формалног надзора, повећава-
ње природног и секундарног надзора (Cornish & Clarke, 2003). Образовне уста-
нове би требало да примењују праксу забране едукаторима да остају насамо са 
децом. Ученички домови би требало да регулишу посете едукатора и других 
особа у посебним просторијама са природним надзором. Србија је експери-
ментално кренула са применом програма школског полицајца 2002. године. 
Данас, у Србији је упослено укупно 341 школских полицајаца у 682 школе 
(Politika, 2019). Школски полицајци су обично ангажовани од 8:30 до 16:30 у 
школама које раде у две смене и од 8:30 до 15:00 у школама које раде у једној 
смени. Препоручено је да школски полицајци присуствују почетку и завршет-
ку смене, током пауза и у другим ситуацијама које подразумевају велики број 
ученика (Žunić-Pavlović, Kovačević-Lepojević & Merdović, 2011). Последња 
истраживања указују на важност улоге школских полицајаца која би требало 
да се прошири у правцу едукативне и менторске улоге (Devlin & Gottfredson, 
2018). Радници службе за обезбеђење би требало да асистирају полицији у вези 
са решавањем потенцијалних инцидената у школи, обилазе критичне локације 
у школи, обавештавају управу школе о потенцијалним проблемима, пружају 
информације ученицима како могу остварити своја права и упућују их на од-
говарајуће особље, промовишу школски правилник, спроводе посетиоце, по-
мажу особљу школе при претресању студентских ормарића и друго. У односу 
на школске полицајце, имају ограничена овлашћења, нису толико видљиви, не 
носе униформе ни оружје, па је њихов капацитет за формалну контролу мањи 
(Nikolić, 2010). Образовноваспитне установе би требало да буду опремљене 
системом централног видео надзора, који је повезан са локалном полицијском 
станицом. Квалитет снимка би требало да обезбеђује зумирање, премотавање, 
задржавање и чување снимка. Видео надзор у појединим школама у Београду 
укључује и препознавање лица што може бити веома важно у обезбеђивању 
контроле приступа (на пример, школе на територији општине Палилула), док 
са друге стране у појединим школама камере покривају само унутрашњост 
школе, ходнике, степениште, места са великом фреквенцијом ученика (на 
пример, школе на територији општине Звездара) (Kekić & Spasić, 2018). Школ-
ске униформе су једноставан начин за раздвајање ученика и других посетилаца 
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школе. Осим тога, униформе могу помоћи да се смањи рањивост групе деце са 
ниским социоекономским статусом. Приметно је спорење стручњака око ефе-
ката ношења школских униформи (Zhang, 2018). 
Контрола провокације. Контрола провокације подразумева идентифико-
вање и отклањање ситуационих окидача за извршење сексуалног преступа. На 
пример, под стратегијом отклањања провокације, предузимају се интервенције 
у правцу смањења рањивости деце како би биле што мање „провокативне“ 
мете у очима учинилаца. Wortley и Smallbone (2006) примећују да демонизо-
вање сексуалних преступника може бити контрапродуктивно, као и да су оста-
вљени да се сами боре са искушењима са веома ретким програмима подршке.  
Редуковање оправдања. Редуковање оправдања треба да помогне сексу-
алним преступницима да се ослободе изговора за своје понашање. Примењују 
се технике разјашњавање одговорности, персонализовања жртве, успоставља-
ња правила и разјашњавање последица. Успостављање правила против злоупо-
требе алкохола и дрога у образовноваспитним установама сматра се неопход-
ним. Како би се обесхрабрила имитација, треба подизати свест код едукатора 
или другог особља о последицама које настају након откривања злоупотребе. 
PICK (Plan, Identify, Check and Keep), препознат је као модел за сигурније ре-
грутовање кандидата за рад у организацијама за рад са децом (Cleary, 
2012:128). Планирање подразумева разјашњавање улоге специфичне позиције 
за коју се конкурише, као и вредности и процедура установе. Очекивања и 
процедуре морају бити јасно постављене, а нарочито санкције против оних 
који не штите децу. Како би се идентификовали потенцијлни сексуални прес-
тупници организује се интервју са кандидатом како би се стекле информације 
о мотивацији, преференцијама и слично. У трећем кораку, врши се провера 
референци, осуђиваности и слично. На крају, у четвртој фази остаје фокус на 
тренинзима, супервизији едукатора, изради правилника понашања, процедура 
узбуњивања. Leclerc, Feakes и Cale (2015) истичу да су о случајевима сексуал-
ног злостављања од стране едукатора много пре откривања колеге учинилаца 
знале и ћутале о томе. Када би инцидент о злостављању доспео у јавност, еду-
катор би евентуално добио отказ, променио посао и наставио са сексуалним 









Ситуационе интервенције су у поређењу са психолошким, запостављене 
у академским круговима, нарочито као одговор на сексуално злостављање 
деце. Уз уважавање критика да неке од ситуационих интервенција које се при-
мењују у образовноваспитном контексту могу бити етички упитне, резултати 
истраживања указују на позитивне исходе примене ситуационих интервенција 
у комбинацији са интервенцијама усмереним на учиниоце и децу. 
Уколико се третман сексуалних преступника спроводи само у установа-
ма за извршење кривичних санкција, не можемо очекивати значајније позити-
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вне промене. РПР као и МДЖ приступи који укључују интервенције базране 
на принципима позитивне психологије и који могу бити прилагођени раз-
личитим контекстима, сматрају се добрим избором за планирање интервенција 
на нивоу заједнице. Позитивне промене у безбедносној култури и пракси, па и 
модел социјалне контроле сексуалног злостављања деце треба да происткну из 
праксе. Посебна вредност ситуационог приступа је у томе што је заснован на 
анализи начина извршења дела у различитим котекстима, као и учиниоцевим 
перцепцијама о превенцији сексуалног злостављња деце. Истиче се да би за 
унапређивање безбедносног статуса ученика, од значаја било постављање ши-
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CHANGES IN SOCIAL REACTION TO CHILD SEXUAL ABUSE. 
TOWARDS SITUATIONAL CONTROL IN EDUCATIONAL 
SETTING1 
Summary: Most of the treatment of sexual offenders is based on a cognitive behav-
ioral therapy (within RNR approach) aimed to detect cognitive distorzions, bad emotions and 
cognitive and behavioral change. Empirical evidence suggests that effect size is very much 
related to offender characteristics. There can be found different kind of perpetrators (e.g. 
online or contact perpetrators; situational, opportunistic, predatory types). The aim of this 
paper is reviewing most popular treatment programs in related to research evidences, dis-
cussing sexual abuse typologies and to present comprehensive model of situational control of 
child sexual abuse at the educational setting.  
Situational approach is presented as additional model of society protection which is at 
the same time victim/perpetrator/context-based intervention. Some situational prevention 
techniques in educational setting involving the increasing efforts are: target hardening (e.g., 
support of the vulnerable groups of children), access control (e.g., predicting the rules and 
procedures for kindergartens/school/campus visitors), deflecting potential perpetrators (e. g. 
recommending school teachers not to communicate with students by their private e-mails or 
phone numbers). Formal surveillance (e.g. video surveillance) should increase the risk. Con-
trolling prompts means identifying and removing situational triggers (e.g. programs with 
offenders). Reducing permissibility provides techniques that clarify responsibility, personal-
ize victims, setting rule and clarify consequences (e.g. public education campaign, alcohol 
reduction measures).  
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